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ABSTRAKT

Testimi i pasqyrave financiare gjatë procesit të auditimit është krahasimi i vlerave të
dhëna nëpër balancet e kontove me faktet apo dokumentimet. Pra të testosh një blanac
në pasqyrë financiare do të thot të krahasosh atë me realitet apo ta vërtetosh që ka
ndodhur në të vërtetë.
Për tu testuar pasqyrat financiare së pari duhet të jenë të njohura problemet dhe gabimet
që mund të hasen gjatë testimit të tyre, prandaj në këtë punim do të spjegohen së pari
pasqyrat financiare, pra një informatë e thjeshtë se qka janë pasqyrat financiare, cilat
janë ato dhe si krijohen. Pastaj një informim rreth problemeve që mund të hasim gjatë
testimit të pasqyrave financiare dhe cilat janë llojet e gabimeve të mundshme në
pasqyrat financiare. Por për tu arritur tek qëllimi i këtij punimi që është spjegimi i
testimit të pasqyrave financiare, Unë së pari kam treguar për parapregaditjet dhe
parakalkulimet për testimet e pasqyrave që janë: njohja e entitetit dhe proceseve të tij,
përcaktimi i mostrës dhe kalkulimi i materialitetit. Më gjetjen e këtyre tri faktorëve
bëhet shumë më i lehtë testimi i bilanceve të kontove të pasqyrave financiare. Poashtu
në këtë punim janë dhënë edhe disa shembuj të testimeve të kontove të ndryshme.
Shpresoj dhe dëshiroj që ka për tu pëlqyer nga ju lexues i dashur.
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1.

HYRJE

Testimi i pasqyrave financiare është me rëndësi madhore pasiqë ato testojnë vërtetësinë
e shifrave të paraqitura në balancet e kontove të pasqyrave financiare. Vërtetësia e
pasqyrave financiare të pa testuara vihet në dyshim pasiqë ato pasqyra paraqesin shuma
të cilat nuk janë testuar nga askush tjetër mirëpo vetëm janë mbledhur nga krijuesi i tyre
i cili mund të ketë bërë gabime të qëllimshme apo të pa qëllimshme.
Pra roli i testimit të pasqyrave financiare si pjesë e procesit të auditimit të pasqyrave
financiare është krijimi i fakteve për gjykim të pasqyrave financiare në procesin e
auditimit, do të thotë diferenca mes testimit të pasqyrave financiare dhe auditimit të
pasqyrave financiare është:
•

Testimi i pasqyrave financiare është pjesë e auditimit të pasqyrave
financiare, me anë të testimit të pasqyrave financiare krijohen faktet për
gjykim të pasqyrave financiare pra testohen pasqyrat financiare nëse janë
apo jo të vërteta.

•

Ndërsa auditimi si proces i përgjithshëm gjykon, teston, përmirëson dhe i
vërteton pasqyrat financiare.

Nëse nuk do të egzistonte procesi i testimit të pasqyrave financiare bankat do të
lëshonin kredi për biznese të pabazuara në fakte të likuiditetit real, investitorët në
mënyrë tërthore do të investonin qorrazi apo thënë më thjeshtë kontabilistët me apo pa
dashje shumë lehtë do të manipulonin përdoruesin e pasqyrave financarie. Testimi i
pasqyrave financiare duhet të bëhet në mënyrë sa më profesionale duke u bazuar në
standardet ndërkombëtare të kontabilitetit dhe standardet e auditimit, ku auditori duhet
të ketë nivel të lartë të skepticizmit profesional pasiqë për një periudhë prej dy-tri jave
duhet të testohet pothuajse i gjithë aktiviteti ekonomik-financiar i një kompanie për një
periudhë një vjeҫare.
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2.

SHQYRËTIMI I LITERATURËS

Pasqyrat financiare (raportet financiare) janë rekordet zyrëtare financiare të një
kompanie,personi apo insitucioni për një periudhë të caktuar, ato paraqesin informata
relevante financiare në mënyrë te strukturuar dhe të lehtë për tu kuptuar. Ato zakonisht
shoqërohen nga pasqyrat bazë financiare dhe shënimet e analizat shpjeguese për to.
(Gorani: Hajrullah, Pasqyrat Financiare) Pasqyrat financiare zakonisht përbëhen prej
tri llojeve të pasqyrave e ato janë1:
o Bilanci i gjendjes: që tregon për gjendjen e aseteve, detyrimeve dhe
ekuitetit (kapitalit) në një kohë të caktuar.
o Pasqyra e të ardhurave: që paraqet suksesin e kompanisë për një
periudhë të caktuar, pra tregon nëse një kompani ka realizuar profit apo
humbje për një periudhë të caktuar.
o Pasqyra e rrjedhës së parasë: pasqyra e rrjedhës së parasë paraqet
gjendjen e parasë për një periudhë të caktuar kohore, pra tregon se në
çfarë aktivitete janë shepnzuar paratë dhe në çfarë aktivitete janë
gjeneruar paratë.
Objektivi i pasqyrave financiare është të sigurojë informacion në lidhje me gjendjen
financiare, performancën dhe ndryshimet në gjendjen financiare të një ndërmarrje që
është e dobishme për një gamë të gjerë të përdoruesve në marrjen e vendimeve
ekonomike. Pasqyrat financiare duhet të jenë të kuptueshme, relevante, të besueshme
dhe të krahasueshme. Asetet e raportuara, detyrimet, kapitali, të ardhurat dhe
shpenzimet janë të lidhura drejtpërdrejt me pozicionin financiar të një organizate.
Pasqyrat financiare janë të destinuara që të jenë të kuptueshme nga lexuesit të cilët kanë
"një njohuri të arsyeshme të biznesit dhe të veprimtarive ekonomike dhe të kontabilitetit
dhe të cilët janë të gatshëm për të studiuar informacionin me zell.". Pasqyrat financiare
përdoren për qëllime të ndryshme si p.sh ato përdoren nga menaxhmenti për të marrur
vendime për të ardhmen, përdorën për qëllime të tatimi dhe të përdorimit në publik,
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përdoren nga sindikatat për të lidhur marrëveshje mes punëtorëve dhe menaxhmentit të
lartë, përdoren nga individët për qëllime kredimarrje etj.

2.1. BILANCI I GJENDJES

Bilanci i gjendjes (që në termat profesional ekonomik njihet si “Pasqyra e pozicionit
financiar”) paraqet pozicionin fianciar të një entiteti ekonomik në një datë të caktuar.
Ky bilanc ka një përbërje tri komponentëshe që janë: Pasuritë, Detyrimet dhe Ekuiteti.
Pasqyra e pozicionit financiar ndihmon përdoruesit për të shpjeguar qëndrueshmërinë
financiare të një entiteti për sa i përket rreziqeve të likuiditetit, fianciare dhe të kredisë.
Ndërsa standardi që përdoret dhe përcakton se si duhet të krijohet një bilanc i gjendjes
është SNK 1 Paraqitja e pasqyrave financiare (“ IAS 1”).
(Gorani: Hajrullah, Pasqyrat Financiare) Kjo pasqayrë për bazë të krijimit të saj merr
formulën e kontabilitetit2:
A=L+E
(që shpjeguar me fjalë do të thotë që totali i pasurive duhet të jetë i barabartë me totalin
e detyrimeve dhe ekuitetit “Pasuritë=Detyrimet+Ekuiteti”), sipas standardit për
raportime financiare kjo pasqyrë përpos që duhet të ketë përbërësit e saj kryesorë,
kërkohet që në krye të sajë të ketë emrin e kompanisë apo grupit për të cilën reflektojnë
këto të dhëna periudhën që deklarohet dhe valutën e përdorur.
Pasuritë: pasuri të një entiteti ekonomik quhet çdo gjë që një entitet zotëron apo
kontrollon për një kohë në mënyrë që të nxjerrë përfitime ekonomike në të ardhmen
nga ajo pasuri. Pasuritë në pasqyrat financiare ndahen si pasuri afatshkurta dhe pasuri
afatgjata, pasuritë afatshkurta janë ato pasuri prej të cilave priten benifitet në një
periudhë më të shkurtër se një vit ndërsa për ato afatgjata benifitet priten në periudha
më të gjata. Përpos kësaj ndarje pasuritë ndahen edhe në pasuri të prekshme dhe të pa
prekshme, nga vet emërtimi kuptojmë se të gjitha pasuritë që mund të shihen apo preken
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si toka, objektet, invertarët etj kalisifkohen si të prekshme ndërsa ato të pa prekshme
janë softverët kompjuterik, emri i mirë (Godwill) etj.
Detyrimet: detyrim në pasqyrat financiare është cdo gjë që një entitet i detyrohet
entiteve tjera dhe duhet t’iu bëjë kompenzime monetare apo materiale për ti shlyer ato.
Edhe detyrimet njejtë si pasuritë ndahen në detyrime afatgjatë dhe detyrime afatshkurtë,
ku detyrime afatshkurtë janë detyrimet që entiteti mendon apo planifikon që ti shlyej
brenda një periudhie prej një viti dhe ato afatgjatë janë detyrimet që planifikohen të
shlyhen në periudha më të mëdha se një vit.
Ekuiteti: Ekuiteti është pjesa që entiteti ekonomik i detyrohet pronarëve të tij. Ekuiteti
në bilanc vjen nga zbritja e detyrimeve totale prej pasurive totale dhe e jep detyrimet
ndaj pronarëve që njihet si ekuiteti i pronarëve. Përbërësit e ekuitetit në bilancin e
gjendjes janë:
•

Aksionet: që tregon shumën e investuar nga pronarët në entitetin ekonomik.

•

Fitimet e mbajtura: që tregojnë fitimin apo humbjen për periudhën e fundit, e
që më pasë një shumë e tyre shpërndahet tek pronarët në formë devidente.

•

Rivlerësimi: që përmbanë humbjen apo fitimin në vlerën neto gjatë rivlerisimit
të pasurive në një periudhë të caktuar.
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2.2. PASQYRA E TË ARDHURAVE

Roli i pasqyrës së të ardhurave është që të shpalos të hyrat dhe shpenzimet për një
periudh të caktuar të një entiteti ekonomik dhe si për fund, ka për qëllim që të tregoj se
a ka realizuar profit apo humbje një kompani për një periudh të caktuar, tanimë në kohët
moderne formati i pasqyrës së të ardhurave është më kompleks dhe ka ndrruar emër që
quhet si pasqyra e fitimit ose humbjes dhe të ardhurave tjera gjithëpërfshirëse, mirëpor
për tu shpjeguar më lehtë un pasqyrën e të ardhurave e ndaj në dy pjesë pjesën operative
dhe jo-operative, pjesa oberative tregon se sa janë të hyrat dhe sa janë shpenzimet
operative apo shpenzimet e zakonshme të një kompanie gjë që është me interes të lartë
për investitorët, ndërsa pjesa jo operative janë shpenzimet tjera jo të zakonshme për një
kompani si p.sh shpenzimet e interesit etj. Një dallim tjetër nga bilanci i gjendjes është
se në këtë pasqyrë kontot përbërëse të saj gjithmonë në fillim të periudhës fillojnë me
vlerë 0 d.m.th nuk janë konto akumuluese. (Gorani: Hajrullah Pasqyrat Financiare)3
Pasqyra e të ardhurave përbëhet prej 5 komponentëve që janë: e ardhura bruto, e
ardhura operative, e ardhura para tatimit, fitimi neto dhe fitimi për vitin.
•

E ardhura bruto: e ardhura bruto paraqet shumën që japin të hyrat duke ju
zbritur shpenzimet apo koston e mallit të shitur.

•

E ardhura operative: paraqet shumën që vie nga zbritja e shpenzimeve
operative apo shpenzimeve të zakonshme të një kompanie sic janë: pagat,
qiraja, komunalet etj. E ardhura e operative vie duke zbritur shpenzimet
operative nga e ardhura bruto.

•

E ardhura para tatimit: është vlera që vie pas shpenzimeve të interesit prej të
ardhurës operative.

•

Neto fitimi/humbja: është vlera që vie prej zbritjes të të gjitha shpenzimeve
plus shpenzimet e tatimit në fitim.

•

Fitimi/humbja për vitin: paraqet fitimin apo humbjen reale të një kompanie kjo
i vie fitimit neto duke i shtuar fitimin e pa realizur apo duke i zbritur humbjen e
parealizuar që jane fitimi/humbjet nga rivlerësimi i pasurive etj.

3
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2.3. PASQYRA E RRJEDHËS SË PARASË

Pas kompletimit të bilancit të gjendjes dhe pasqyrës së të ardhurave është e
rënëdësishme që të analizohet se si ndryshimet në kontot e këtyre dy pasqyrave kanë
ndikuar tek paraja dhe ekuivalentët e saj për entitetin ekonomik. Roli i pasqyrës së
rrjedhës së parasë është që të shpjegoj se nga çfarë lloj aktivitetesh kanë hyrë paratë në
kompani dhe se nga qfarë lloj aktivitetesh kanë dalë parat nga kompania. Egzistojnë dy
lloje të mënyrave të krijimit të pasqyrës së rrjedhës së parasë, metoda direkte dhe
metoda indirekte, që të dy këto metoda janë të pranueshme me standardet e kontabilitetit
mirëpo përdorim më të madhë praktik gjen metoda indirekte. Pasqyra e rrjedhës së
parasë ndahet në tri pjesë: rrjedha e parasë nga aktivitetet operacionale, rrejdha e parasë
nga aktivitetet investuese dhe rrjedha e parasë nga aktivitetet fiancuese. Duke shikuar
keto tri pjesë nga syri i investitorit kuptojmë se rrjedha e parasë nga aktivitetet
operacionale pritet që të jetë me bilanc pozitiv pasiqë investitori pret që kompania të
gjeneroj profit nga aktivitetet e sajë të përditshmë bazë sic janë shitja e produkteve apo
shërbimeve që ofron, ndërsa rrjedha e parasë nga aktivitetet investuese më natyrshëm
duket si bilanc negativ pasiqë investitorët presin që kompania të investoj në
përmirësimin e produkteve, ndërtesave, infrastrukturës etj në mënyrë që të jetë më
kompetitive mirëpo ndonjëherë kjo pjesë natyrshëm është që të gjeneroj edhe bilanc
pozitiv p.sh nga shitja e ndonjë ndërtëse apo toke. Për sa i përket pjesës së rrjethës së
parasë nga aktivitetet financuese ajo na tregon se nga janë financuar aktivitetet e cekura
më lartë pra nga vie burimi i parasë për ato aktivietet dmth a vie nga investitorët apo
nga huamarrjet apo kreditë etj, dhe një investitorë i ri ka interes në këtë pikë që të shiqoj
se a shpërndanë shpeshherë kompani dividentë apo jo që është një nga intereset bazë për
një investitorë.
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2.4. PROBELEMET GJATË TESTIMIT TË PASQYRAVE
FINANCIARE

Në procesin e auditimit problemet janë të shpeshta si dukuri dhe rënëdësia e tyre dallon,
prandaj edhe në procesin e testimit të pasqyrave financiare si pjesë e auditimit hasim në
probleme të llojllojëshme si për nga rëndësia po ashtu edhe nga natyra. Natyra e
problemeve që hasim në to gjatë testimit të pasqyrave financiare mund të jetë e
llojëllojshme, p.sh problemet mund të jenë shkaku i politikave të dopta kontabël te
klientit, mund të jenë nga mungesa e skeptizicmit profesional i auditorit, e mos
komunikimit të ndërsjelltë, planifikimi i dobët i auditimit në tërësi si proces etj. Ndërsa
definimi i rëndësisë së problemit varet nga fusha në të cilin është paraqitur ai poblem
p.sh problem madhor dhe me rëndësi të madhe mund të jetë komunikimi jo në nivel mes
klientit dhe auditorit, mirëpo problem jo i madh dhe jo shumë i rëndësishëm mund të
jetë ndonjë problem që paraqitet për shkaqe të gabimeve në shuma jo materiale nga ana
e kontabilistëve(Krasniqi: Ilir Porblemet e auditimit) 4.
➢ Njohja e të ardhurave: Koncentrimi i auditorit në këtë pikë duhet të jetë tek
dokumentimi i njohjes së të ardhurave, sepse zakonisht auditorët e pa provojë
dhe jo principiel mashtrohen nga klientët pa ose me dëshirë gjatë dokumentimit
të njohjes së të ardhurave. Zakonisht hasja e këtyre problemeve ndodh kur
klienti njohjen e dokumenton me faturën e shitjes dhe jo me faturën e porosisë
së klientit. Siq e dimë në standardet ndërkombëtarë të kontabilitetit thuhet se
shitja duhet të njihet në momentin që ndodhë, pra jo në momentin që paguhet
apo që faturohet mirëpo në momentin kur porositet. Disa probleme tjera pastaj
kanë hasur në probleme profesionale duke menduar se problemet në njohjen
reale të të hyrave tek klienti nuk është i pranueshëm apo i realizueshëm.
➢ Mashtrimet: janë pjesa ku fokusohet më së shumti procesi i auditmit në tërësi,
dhe gjatë testimit të pasqyrave financiare zakonisht auditorët koncentrohen në
testimin e regjistrimeve në ditar. Gjykimi profesional i auditorit në këtë rast
duhet të jetë në nivel shumë të lartë përshkakë të pamundësisë praktike dhe
materiale të testimit të të gjitha transaksioneve, auditorit duhet të zgjedhë me
4
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profesionalizëm të lartë transaksionet që duhet të testohen, në këtë rast luan rol
shumë të rëndësishëm edhe eksperienca e auditorit pasiqë me eksperienc auditori
është i njohur me fushat ku ndodhin mashtrimet më shpesh. Mashtrimet
zakonisht

gjinden

më

së

lehti

duke

hetuar

transaksionet

e

rregullimeve/përmirësimeve, dhe në këto raste auditori duhet ti hetojë në mënyrë
të detajuar këto ndryshime nëse keto i përshtaten politikave kontabël të
kompanisë, standardeve ndërkombëtare të kontabilitetit, nëse janë të zakonshme
për nga natyra, nëse janë të dokumentuara etj. Mashtrimet zakonisht mund edhe
të gjinden në transaksione që janë jashtë kursit të zakonshëm të veprimtarisë së
klientit, mirëpo që të hetohen këto transaksione jo të zakonshme auditorit duhet
të jetë shumë profesional dhe skeptik gjatë procesit të njohjes apo kuptimit të
klientit. Nëse të kuptuarit e klientit ka qenë në nivel të mjaftueshëm dhe
profesional atëherë mashtrimet në këtë fushë janë shumë lehtë të dallueshme dhe
shumë e veshtirë që të mos hetohen nga auditori.
➢ Invertari: është një grup transaksionesh ku zakonisht në të gjinden gabimet
materiale për shkaqe të gabimeve apo mashtrimeve me qëllim apo pa qëllim, që
të eliminohen sa më shumë këto gabime apo që të hetohen në mënyrë praktike
nëse egzistojnë këto gabime atëherë auditorët zakonisht çdo fund vit janë pjesë e
komisionit të numërimit të invertarit tek klientët, kjo ndodhë për shkak se
auditori e sheh mënyrën se si bëhet numërimi i mallit, poashtu takohet edhe me
depoistët aty e sheh se si shkon procesi i daljes së mallit nga depo apo e
kundërta e hyrjes së lëndës së parë, pra aty auditori mund që të vlerësoj se a
rrespektohen

standardet

ndërkombëtare të

kontabilitetit. Mashtrimet

e

qëllimshme zakonisht ndodhin nga depoistët pasiqë ata për arsye të shumta
keqpërdorin mallin e depos që janë përgjegjës për të prandaj është e rëndësishme
që të dokumentohen kosto e lëndëve të para dhe poashtu mallërat e dala. Ndërsa
mashtrimet pa qëllim zakonisht ndodhin tek kontabilistët aryset janë të
llojëllojshme p.sh gabimi në llogaritjen e kostos së mallit të shitur, mos njohja e
mallërave të dëmtuara, kthimet e shitjeve etj.
➢ Dokumentimi: që të testohen pasqyrat financiare në mënyrë profesionalë,
moderne, dhe ashtu si kërkohet nga standardet e auditimit është e nevojshme që
çdo mostër e testuar të jetë e dokumentuar. Në këtë faze ndodhin probleme kur
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klientët zakonisht nuk kanë kontrata për çështje që është e nevojshme që të
egzistojnë marrëveshjet në mënyrë juridike pra në formë kontrate, apo humbja e
dokumentëve si faturat etj. Për të spjeguar rëndësinë e dokumentimit unë do të
përdori një fjalë të urtë që përdoret në zanatin e auditorit “ Qdo punë e pa
referuar (jo-dokumentuar) është punë e pa përfunëduar”5. Në rastet kur nuk
egzistojnë dokumentet pasiqë ato marrëveshje janë marrëveshje gojore apo
marrëveshje përmes e-maileve atëherë është e preferueshme që të printohen ato
e-maile apo që ti kërkosh klientit që të forëardohen tek ti ato e-maile, ndërsa
nëse kemi të bëjmë me marrëveshje gojore atëherë është e preferuar që të
kërkosh nga klienti që atë marrëveshje ta spjegoj përmes e-mailit. Ndërsa në
rastet kur mungojnë faturat atëherë nuk kemi ndonjë zgjidhje vetëmse të
mblidhet shuma të gjitha transaksioneve që mungojnë faturat pasiqë është e
rëndësishme sepse për shkak të këtyre gabimeve në fund të procesit të auditimit
për shkaqe të mos faturimit opinioni mund të jetë i rezervuar apo i kualifikuar.
➢ Komunikimi i ndërsjelltë: parimi kryesorë i tërë procesit të auditimi, pra edhe i
testimit të pasqyrave financiare është komunikimi i ndërsjelltë mes klientit dhe
auditorëve. Nëse nuk kemi komunikim të ndërsjelltë mes palëve është e kotë që
të testohen pasqyrat financiare në mënyrë matematikore, pasiqë siç e dimë që të
testosh pasqyrat financiare nuk do të thotë vetëm të bësh llogaritjet
matematikore për pasqyrat financiare sepse shpeshë herë pasqyrat mund të jenë
në rregull për nga ana matematikore, mirëpo nuk janë në përputhshmëri me
parimet e kontabilitetit pra parimet e standardeve ndërkombëtare të
kontabilitetit, poashtu nga mos komunikimi i ndërsjelltë vien edhe problemet e
cekura më lartë për dokumentim, prandaj nëse komunikimi i ndërsjelltë mes
klientit dhe auditorëve në këtë proces nuk është në nivelin e duhur atëherë nuk ja
vlenë që të vazhdohen proceset e më tutjeshme sepse rezultati i tyre nuk do të
jetë real dhe i bazuar në fakte.
➢ Skepticizmi profesional: skepticizmi profesional apo gjykimi profesional është
njëri ndër problemet më të mëdha në testimin e pasqyrave financiare, ky
problem është shumë më i shfaqur tek fillestarët sesa tek personat me
eksperiencë. Shprehia e skepticizmit profesional ndoshta edhe e bënë testimin e
5
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pasqyrave financiare një proces më interesant dhe jo të mërzitshëm sepse të jesh
skeptik do të thotë të shtrosh pytje të llojllojëshme, të shiqosh për gabime në të
gjitha detajet pra të mos bësh lëshime deri në atë masë sa është e mundur, dhe
kjo gjë sjellë rezultatet e saja interesante. Të kësh si shprehi apo veçori
skeptcizmin profesional do të thotë të kesh dy dhunti të kesh mendje pyetse dhe
vlerësim kritik. Që të keshë skepticizmëm profesional të kompletuar duhet ti
keshë disa faktore sic janë: të kërkosh të vërtetën, të jeshë mendje hapur,
vlerësimin kritik, të jesh i aftë të përmirësosh dialogje, verifikimin, dhe të
mbledhësh fakte. Që ti zhvillosh këto shprehi tek një fillestar duhet të ndiqen
disa hapa si: të mbahen sa më shumë trajnime rreth kësaj çështje, të jetë i
involvuar sa më shumë në mbledhjet me klientin, të ketë komunikim sa më
shumë direkt me klientët dhe ti shtyshë ata apo ti inkurajosh që të mbledhin sa
më shumë fakte gjatë proceseve audituese apo testuse. Skepticizmi profesional
përndryshe në jetën reale aplikohet nëpër mjetë 5 fazave6:
•

Identifikimi i çështjes: së pari identifikohet çështja e cila ka nevojë që të
aplikohet skepticizmi profesional.

•

Mbledhja e fakteve: mblidhen sa më shumë fakte që është e mundur çoftë nga
proceset e kuptimeve apo nga fakte të reja gjithmonë të lidhura më çështjen
çoftë në mënyre direkte apo indirekte. Faktet duhet të mblidhen në çfarë do
mënyre që të jetë e mundur, përmes dokumenteve, e-maileve, apo intervistave
me klientin.

•

Rishikimi i literaturës: çështja gjithmonë duhet të krahasohet me kërkesat e
literaturës pra në çështjet e kontabilitetit duhet të krahasohet me standardet
ndërkombëtare të kontabilitetit si dhe ligjet përkatëse të vendit ku vepron klienti,
në rastin e shtetit të Kosovës duhet të shiqohen ligjet e ATK (Administratës
tatimore të Kosovës).

•

Analizimi i çështjes: kjo është faza më e rëndësishmë këtu hyjnë në punë që të
tri fazat e para dhe i’u shtohet edhe eksperienca e mëherëshme dhe me
përzierjen e këtyre komponentëve na shpien drejt një vlerësimi.

6
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•

Konkludimi dhe dokumentimi: është shumë e rëndësishme që të
dokumentohet konkludimi i arritur për çështje të caktuara çoftë konkludim i
mirë apo i keq.
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3.

DEKLARIMI I PROBLEMIT

Hapi i parë i testimit të pasqyrave financiare për një auditor është njoftimi i auditorëve
me mundësitë e gabimeve në formulimin e pasqyrave financiare, pra që të testosh
pasqyrat financiare në procesin e auditmit fillimisht duhet të jeshë i njoftuar me llojet e
gabimeve, dhe si ndodhin ato. Gabimet në formulimin e pasqyrave financiare për nga
natyra mund të jenë: gabime të grupeve të transaksioneve apo ngjarjeve gjatë periudhës
pasuese, gabimet e balanceve të llogarive në përfundim të periudhës, dhe gabime në
shpalosje dhe prezantim. Në vijim do të shtjellojmë llojet e gabimeve në formulimin e
pasqyrave financiare.
Llojet e gabimeve të grupeve të transaksioneve apo ngjarjeve gjatë periudhës pasuese
Në këtë fushë të gabimeve, gabimet klasifikohen në 5 lloje:
•

Gabimet e egzistencës: duhet të shiqohet nëse këto transaksione kanë ndodhur
në të vërtetë dhe i përkasin entitetit ekonomik.

•

Kompletimit: nëse të gjitha ngjarjet e ndodhura që duhet të ishin të regjistruara
janë regjistruar.

•

Saktësisë: nëse shumat dhe të dhënat tjera të lidhura me transaksionet e
regjistruara janë regjistruar në mënyrë të përshtatshme dhe të saktë.

•

Shkurtimit: në këtë dukuri shiqohet për kontabilitetin akrual pra nëse ngjarjet
dhe transaksionet janë regjistruar në kohën e duhur.

•

Klasifikimit: nëse shumat e regjistruara të transaksioneve janë klasifikuar në
llogaritë e duhura.

Gabimet e egzistencës zakonisht ndodhin nëse tek klienti gjinden transaksione të rreme
apo të pa autorizuara, nëse ka transaksione të dyfishta, apo nëse gjinden inpute të
pavlefshme në librat ndihmës. Në kategorinë e gabimeve të kompletimit gabimet
gjinden nëse transaksionet apo ngjarjet e identifikuara nuk janë të regjistruara në librat
ndihmës apo direkt në sistem. Gabimet e saktësisë ndodhin nëse ka inpute të paskata në
librat ndihmës, inputet me përpunim të mëvonshëm paraqesin shuma më të mëdha apo
më të vogla se realiteti, përpilimi i transaksioneve është i pasaktë, dhe nëse ka
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rregullime të pasakta në librat ndihmës. Tek kategoria e gabimeve të shkurtesave
gabimet mund të jenë për shkak se transaksionet apo ngjarjet janë regjistruar ose më
herët ose më vonë se periudha në të cilën duhej të ishin regjistruar. Ndërsa tek gabimet e
klasifikimeve anomalitë mund të ndodhin për shakak se transaksionet janë regjistruar në
librin ndihmës jo përkatës pra në llogaritnë që nuk duhej të ishin regjistruar apo nëse
përpunimet e mëvonshme janë bërë në librin ndihmës jo të duhur.
Gabimet e balanceve të llogarive në përfundim të periudhës
Tek ky lloj i gabimeve, gabimet klasifikohen në 4 grupe7:
•

Gabime të egzistencës: nëse asetet, detyrimet dhe interesi ndaj ekuitetit
egzistojnë.

•

Të drejtat dhe obligimet: nëse klienti ka të drejta mbi astetet dhe nëse klienti
ka detyrime ndaj detyrimeve të paraqitura.

•

Kompletimit: nëse të gjitha pasuritë, detyrimet dhe interesi ndaj ekuitetit që
duhej regjistruar janë të regjistruara.

•

Vlerësimet dhe alokimet: nëse pasuritë, detyrimet dhe interesi ndaj ekuitetit
janë llogaritur në mënyrën e duhur dhe rregullimet e alokurara rezultojnë në
mënyrën e duhur

Gabimet tek grupi i egzistencës ndodhin nëse transaksionet e regjistruara si duhet më
parë më nuk egzistojnë dhe rregullimi apo shitja nuk është regjistruar, nëse shitja e një
pasurie nuk është regjistruar apo nëse pasuritë e humbuara apo të vjedhura nuk janë të
regjistruara si humbje. Të gabimet e të drejtave dhe obligimeve gjinden gabimet nëse
entiteti nuk ka më të drejtën mbi një pasuri që më parë ishte regjistruar si duhet apo
nëse entiteti nuk ka obligim ndaj një obligimi të regjistruar si duhet më parë. Ndërsa
gabimet e kompletimit tek balancet në fund ndodhin zakonisht tek mbylljet e
obligimeve akruale në fund të vitit pra mos përdorimi i rregullt i kontabilitetit akrual.
Gabimet e vlerësimeve dhe alokimeve zakonisht ndodhin nëse dëmtimet e pasurive nuk
janë regjistruar apo rregulluar si duhet, nëse amortizimet e bëra në periudhat jo të

7
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përshtatshme nuk janë rregulluar dhe nëse vlerësimet e vlerës së drejtë të pasurive apo
obligimeve nuk janë regjistruar apo rregulluar si duhet.
Gabimet në shpalosje dhe prezantim
Gabimet që i përkasin llojit të shpalosjes dhe prezantimit klasifikohen në 4 grupe, që
janë8:
I.

Gabime të egzistencës, të drejtave dhe obligimeve: nëse ngjarjet e
publikuara, transaksionet dhe çështjet tjera kanë ndodhur dhe i përkasin
entitetit ekonomik pra klientit.

II.

Kompletimit: nëse të gjitha shpalosjet që duhej të ishin të përfshira janë
përfshirë.

III.

Klasifikimit dhe kuptueshmërisë: nëse informacionet financiare janë
shpalosur në mënyrë të përshtatshme dhe të duhur, dhe nëse shpalosjet
janë të shprehura në mënyrë të qartë.

IV.

Saktësia

dhe

vlerësimi:

nëse

informacionet

financiare

dhe

informacionet tjera janë shpalosur në mënyrë të drejtë dhe në sasinë e
duhur.
Gabimet te ky grup ndodhin nëse tek klienti gjinden shpalosje fiktive apo të pa
autorizuara të paraqitura në pasqyrat financiare, dhënja e informacioneve shpjeguese për
obligimet e pa parashikuara për të cilat klienti nuk ka më obligim ndaj tyre,
informacione shpjeguese të cilat nuk janë të identifikuara dhe për të njejtën arsye nuk
gjinden në pasqyrat financiare, informacione shpjeguese të lëna jashtë pasqyrave
financiare qëllimisht, shuma të paraqitura në mënyrë mashtruese në pasqyrat financiare,
inpute të futura në mënyra të pasakta në pasqyrat financiare apo inpute të pasakta në
pasqyrat financiare.

8
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4.

METODOLOGJIA

Për tu arritur qëllimi i këtij punimi do të përdoren dy mënyra për gjetjen e të dhënave: të
dhënat primare ( intervistë me zotri Besim Demolli Semi-senior në departamentin e
auditimit në Deloitte Kosova sh.p.k) si dhe të dhënat sekondare (që janë publikime të
ndryshme shkencore në formë elektronike apo fizike).
Pasiqë rasti i studimit në fjalë nuk është ndonjë rast i vecant pra kemi me qindra e mija
raste nëpër botë athëherë të dhënat dytësore japin informacione të bollshme për krijimin
e qëllimit të kërkuar dhe nuk lind nevoja që të bëhet një hulumtim i vecant për rastin në
fjalë. Për realizimin e këtij punimi janë përdorur informata të bollshme dhe të ndryshme
për tu arritur tëk shpjegimi profesional dhe unvierzitar se si bëhet testimi i pasqyrave
financarie gjatë procesit të auditimit. Qëllimi i arritur i këtij punimi ka qenë që të bëhet
sa më i kuptueshmë procesi i testimit të pasqyrave financiare.
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5.

REZULTATE

Të testosh balancet e kontove në pasqyrat financiare në kuptimin e thjeshtë do të thotë
të krahasosh vlerat që pasqyrohen me realitet, pra të shiqosh nëse vlerat në pasqyrat
financiare paraqesin realitet. Praktikisht, testimi i pasqyrave financiare bëhet duke
krahasuar vlerat e dhëna nëpër balancet e kontove të pasqyrave financiare me
dokumentet mbështetës për ato vlera dhe me vlerësimet e bëra nga auditori për
kalkulimet matematikore. Edhe pse në shiqim të parë shumë i thjeshtë në dukje testimi i
pasqyrave financiare, ai realisht është shumë me i komplikuar praktikisht pasiqë në
praktikë ne hasim me shumë probleme për realizimin e testimeve. Spektri i problemeve
është shumë i madh realisht, në praktikë është e pamundur që të testosh 100% të
pasqyrave financiare pasiqë numri i transaksioneve brenda një viti për një kompani
tanimë është aq i madh saqë nuk është e mundur as praktikisht e as materialisht për
shkak të kostos së madhë që të testohen 100% pasqyrat financiare. Me një numër kaq të
madh të transaksioneve është e pamundur që balancet e kontove poashtu të tregojnë një
vlerë 100% të saktë, mirëpo është e rëndësishme që ato vlera të përafrojnë me realitetin
më shuma ku diferenca reale me realitetin të mos jetë me shifra ekstreme. Prandaj para
se të fillojmë testimin matematikor të pasqyrave financiare auditori duhet të dijë tri
gjëra:
1. Kënd po e teston
2. Limitet e gabimeve
3. Dhe, madhësinë e testimeve
E këto qëllime arrihen duke bërë:
➢ Njohjen e entitetit dhe proceseve,
➢ Materialitetitn dhe
➢ Përcaktimin e mostrës.
Pas përcaktimit të këtyrë tri gjërave testimi bëhet më i thjeshtë, pasiqë pastaj auditori
vetëm duhet të krahasoj të dhënat me dokumentet mbështetëse. Para se të filloj testimi
së pari auditori dizejnon testimin e disejnimi i testimit bëhet varësisht prej kontos e cila
do të testohet, pra disejni i testit varet nga formulimi i kontos që ka për tu testuar. Pastaj
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bëhet krahasimi i vlerave dhe kërkohen diferencat mes vlerave në sistem dhe
dokumenteve mbështetëse, nëse kemi diferenca atëherë shiqohen nëse janë materiale
apo jo materiale, diferencat materiale duhet domosdoshmërisht të përmirësohen në
mënyrë që pasqyrat financiare të paraqësin një realitet ekonomik për entitetin, ndërsa
diferencat jo materiale preferohet që të përmirësohen nëse mundet mirëpo ato paraqesin
realitet të përafërt ekonomik pra janë brenda limiteve të lejuara. Pas përfundimit të
krahasimeve është e rëndësishme edhe dokumentimi i rezultateve, pra njejtë sic kërkon
auditori nga klienti që pasqyrat financiare të tij që të jenë të mbështetura me dokumentet
përkatëse edhe testimi duhet të jetë i dokumentuar apo i mbështetur në dokumente,
prandaj çdo testim i bërë duhet të ketë dokumentat prej të cilave janë marrë shumat e
testuara apo krahasuara, e këto dokumente pastaj referohen me një numër përkatës
varësisht prej auditorit dhe ruhen në fajllin e auditimit për atë klient qoftë ai fizik apo
kompjuterik.
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5.1. TË KUPTUARIT E ENTITETIT DHE MJEDISIT TË TIJ
DHE VLERËSIMI I RREZIKUT

Nëse gjatë procesit të auditimit testimi i pasqyrave financiare do të bëhej pa kaluar në
procesin e njohjes së entitetit dhe proceseve e mjedisit të tij, atëherë vlersimi
përfundimtarë i auditorit për pasqyrat financiare nuk do të ishte aq real dhe matës ndaj
rreziqeve. Kuptimi apo njohja e entitetit dhe mjedisit të tij ka rëndësi madhore në
procesin e testimit të pasqyrave financiare pasqië auditorit me një fjalë duke bërë
kuptimin e proceseve dhe entitetit ai i prek dhe i sheh proceset, dhe duke u bazuar në
këto kuptime auditori pastaj e ka shumë më të lehtë që të përdor një gjykim profesional
dhe të matur gjatë vlerësimit të rrezikut dhe gabimeve në pasqyrat financiare. Një
përparësi e madhe që vie nga procesi i të kuptuarit të entiteti për auditorin është se gjatë
testimit të balanceve pastaj auditori ka njohuri se si shkojnë proceset në kompani dhe
përafërsisht ai e di se nga ku mund të vinë gabimet dhe përse, dhe koncentrimi i tij për
gabime do të jetë në pikat e duhur e që do të shpie në një proces shumë më frytë dhënës
auditues në tërësi.
Standardi i cili merret me përshkrimin, deklarimin e problemeve dhe procedurat e
duhura për kuptimin e entitetit dhe mjedisit të tij është SAS. 109 (Standards of audit
statements). Standardi kërkon që auditori duhet të kryej një kuptim të entitetit dhe
mjedisit të tij duke përfshirë edhe kontrollin e brendshëm, mjaftueshëm për të kuptuar,
identifikuar dhe vlerësuar gabimet materiale në pasqyrat financiare të shkaktuar nga
gabimet e bëra me qëllim apo pa qëllim. Udhëzimet kryesore që fokusohet ky standard
në to janë:
•

Procedurat për vlerësimin e rrezikut dhe burimet e informacionit rreth subjektit
të tij.

•

Të kuptuarit e entitetit dhe mjedisit të tij, përfshirë edhe kontrollin e brendshëm.

•

Vlerësimi i rrezikut të keqdeklarimit.

•

Komunikimi me personat përgjegjës.

•

Dokumentacioni.
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Të kuptuarit e entitetit është një qështje delikate ku baza e realizimit të saj vie nga
komunikimi, prandaj gjatë procesit të auditimit preferohet që të kuptuarit e entitetit dhe
mjedisit të tij të bëhet nga persona të cilët kanë cilësi të lartë komunikimi. Është e
rëndësimshme që komunikimi për qështjet relevante të bëhet me personat përkatës për
atë fushë apo pozitë. Të kuptuarit e entitetit edhe pse si qështje delikate në praktikë
bëhet me komunikim të rëndomtë dhe pyetjet e përgjigjet rrjedhin spontanisht, do të
thotë auditorët nuk përdorin ndonjë format të përgjithësuar pyetjesh mirëpo duke u
bazuar në njohuritë e industrisë pyetjet vijojnë spontanisht. Disa prej qështjeve me
rëndësi që duhet të trajtohen gjatë kuptimit të entietit janë9:
•

Cili është mjedisi në të cilin vepron entiteti.

•

Cila është struktura organizative e lartë, dhe strukturat organizative të pjesëve
tjera me rëndësi të entietit.

•

Pushteti dhe përgjegjësia që kanë personat përkatës në fushat përkatëse.

•

Egzistenca e dokumentacioneve të rëndësishme ( kontratat e ndertimeve,
punëtorëve, shit-blerjeve etj).

•

Procesi i shtijes së produktit/shërbimit.

•

Menaxhimi i burimeve njerëzore.

•

Politikat kontabël të kompanisë.

•

Politikat e përgjithëshme të kompanisë.

•

Bugjeti dhe formulimi i tij.

•

Antarët e bordit.

•

Struktura e kapitalit.

•

Menaxhimi i operacioneve të kompanisë. Etj.

Pra nga këto të dhëna më lartë kuptojmë se rëndësia e të kuptuarit të entitetit dhe
mjedisit të tij si dhe kontrolleve të brendshme është me rëndësi shumë të madhe për
frytëdhënjen e procesit të auditimit në tërësi dhe dy përparësitë apo benifitet më të
mëdha që vijnë nga ky proces janë: lehtësimi i planifikimi të fushës dhe procesit në

9

KPMG HQ KPMG Approach – Korrik 2012
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tërësi të auditimit si dhe kjartësimi dhe mprehtësia e gjykimit profesional dhe të matur
mbi rreziqet e mashtrimit apo gabimit në proceset e më tutjeshme të auditimit.
Vlerësimi i rrezikut të gabimeve materiale me apo pa qëllim vie rrjedhimisht gjatë
procesit të njohjes apo të kuptuarit të entitetit. Vlerësimi i rrezikut të mashtrimeve apo
gabimeve bëhet duke: indentifikuar rreziqet në të gjitha aspektet si në kontrollin e
brendshëm, në transaksionet e realizuara etj., duke konkluduar pastaj se qfarë mund të
ketë shkuar gabim me rreziqet e identifikuara, dhe duke krahasuar ngjajshmërine e
rreziqeve me ato të industrisë.
Realizimi i vlerësimit të rreziqeve të gabimeve apo mashtrimeve vie duke kaluar nëpër
tri faza:
•

Kërkësat nga menaxhmenti i lartë dhe antarët e tjerë të kompanisë me rëndësi në
aspekte të caktuara.

•

Procedurat analitike.

•

Vëzhgimi dhe inspektimet.

Me anë të kërkesave auditori kupton qështje të rëndësishme që ndikjonë në gjykimin e
tij profesional ndaj pasqyrave financiare në fund dhe këto kërkesa mund të jenë të
lidhura me persona me funksione të ndryshme prandaj kërkesat apo pyetjet ndaj
personave të ndryshëm shpien në kuptime të llojllojshme dhe me rëndësi të madhe p.sh:
•

Pyetjet ndaj menaxhmentit të lartë na bëjne të kuptojmë rreth mjedisit në të cillin
janë përgaditur pasqyrat financiare.

•

Pyetjet ndaj auditorëve të brendshëm na bëjnë të kuptojmë nëse kontrolli i
brendshëm është në nivelin e duhur pra nëse ka pasur monitorim të proceseve
gjatë tërë kohës.

•

Pyetjet ndaj stafit me pozita të ulëta na bëjnë të kuptojmë për procedurat,
mënyrat dhe politikat kontabël të cilat janë përdorur për krijimin e balanceve në
pasqyrat financiare.

•

Ndërsa pyetjet ndaj këshilltarëve ligjorë na lehtsojnë që të kuptojmë
rrespektimin e ligjeve nga klienti, mbrojtjen dhe garantimin e klientëve të tyre,
rreziqet ligjore të së ardhmes për klientin etj.
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Ndërsa sa i përket fazës së procedurës analitike në këtë fazë bëhet përpunimi i
informacioneve të marra nga klienti përmes pyetjeve, në këtë fazë analizohen të dhënat
duke u bazuar në trendet ekonomike, përputhshmërinë e tyre me realitetin ekonomik të
industrisë, analizat e përbashkëta me përmasa financiare, luhatjet e mëdha etj.
Vëzhgimi dhe inspektimi janë faza më e rëndësishme e procedurës së vlerësimit të
rreziqeve, rëndësia e kësaj faze është pasiqë auditori në këtë fazë i sheh në realitet se si
ndodhin proceset në kompani dhe mund të jep një vlerësim real mbi proceset, rëndësinë
e madhe të këti procesi mund ta vërejmë edhe në nofkën që ndryshe ka ky proces e që
është procesi i kalimit nëpër procese. Në këtë proces bëhet inspektimi i dokumentëve,
vëzhgimi i operacioneve, leximi i manualeve të kontrollit, gjetja e transaksioneve
nëpërmjet sistemit të informacionit të raportimit financiar, vizitat në mjediset e punës
etj.
Pas gjithë këtyre informatave të marra prej klientit është e rëndësishme që të mblidhet
ekipa audituese dhe të ndajnë njohuritë e marra që të bëhet një vlerësim sa më
profesional i rrezikut, dhe që

të njihen sa më shumë me gjithë entitetin ekipa

audituese/testuese e pasqyrave financiare.
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5.2. MATERIALITETI

Materialiteti si koncept relativ në fushën e kontabiliteti nuk ka ndonjë përkufizim të
sakt gjithpërfshirës për të, mirëpo materialitetin si dukuri mund ta shpjegojm si: gabimet
ku shuma e tyrë nuk ndikon që përdoruesi i arsyeshëm i pasqyrave financiare të
ndryshoj mendim apo pikëpamje në gjykimin e tij, thënë më thjeshtë shuma jo materiale
janë shumat të cilat nuk mashtrojnë përdoruesin e pasqyrave financiare. Edhe pse
materialiteti si dukuri lejon që realisht të thehen disa parime te kontabilitetit ai nuk lejon
që të mashtrohet përdoruesi i pasqyrave financiare si p.sh nëse një konto ka vlerën prej
10.000.000 $ dhe në këtë konto është një gabim me vlerë prej 1.000 $ atëherë kjo shumë
është jo materiale dhe nuk do të ndikonte në paragjykimin për vendosjen e marrjes së
aksioneve të së ardhmes nga menaxherët ë kompanisë, por në qoftëse shuma e gabimit
do të ishte 1.000.000 $ atëherë kjo shumë e gabimit do të ishte materiale për shkak se do
të ndryshonte gjykimin e pasqyrave financiare të menaxherit apo përdoruesit të tyre.
Materialiteti është procedurë shumë e rëndësishmë në procesin e auditimit të pasqyrave
financiare, rënëdësia e vecantë i ipet përcaktimit sa më të saktë të materialitetit pasiqë
përmes materialitetit përcaktohet edhe fushëveprimi apo madhësia e mostrave që do të
përdoren gjatë testimit të pasqyrave financiare. Rëndësia e madhe e materialitetit mund
të vërehet edhe nga syri i thjeshtë i njeriut duke e marrrë për ta lexuar një raport të
rëndomtë auditimi, dhe nëse shkojmë tek pjesa më e rëndësishme e opinionit p.sh nëse
auditori ka një opinion të pa kualifikuar për pasqyrat financiare ai e shpreh këtë me
fjalët: sipas gjykimit të auditorit këto pasqyra paraqesin shuma reale në të gjitha
aspektet materiale. Pra qështja e shumave te kontove në pasqyrat fianciare në realitet
egzaktësia e tyre merret si term relativ pasiqë mundësia e gabimeve në to është shumë e
madhe, prandaj auditori tenton që të gjykoj këto pasqyra në bazë të limiteve të
materialitetit.
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Materialiteti mund të përcaktohet në disa mënyra të ndryshme dhe të gjitha këto mënyra
gjenë përdorim në praktikë disa më shumë e disa më pakë, disa prej këtyre metodave
janë10:
•

Përcaktimi nga një përqindje e të ardhurave para tatimit ose neto fitimi (p.sh 5%
e neto fitimit).

•

Përcaktimi nga një përqindje e bruto fitimit.

•

Përcaktimi nga një përqindje e totalit të aseteve.

•

Përcaktimi nga një përqindje e totalit të të hyrave.

•

Përcaktimi nga një përqindje e totalit të ekuiteti.

•

Përcaktimi nga metoda mikse ( përdoren të gjitha metodat më lartë dhe në fund
gjendet mesatarja e tyre).

•

Përcaktimi nga metoda e shkallëzuar apo rrëshqitëse (p.sh varësisht nga shuma e
kontos ndryshon edhe përqindja e materialitetit).

•

Përcaktimi nga formlua matëse e cila gjenë përdorimin më të gjerë ne publik.

Figura 1.Ilustrim i formulës matëse në gjuhën angleze.
Edhe pse egzistojnë shumë mëtoda për përcaktimin e materialitetit, prap se prap
materialiteti mbetet qështje relative në konceptin e testimit të pasqyrave financiare,
metoda e përcaktimit të mënyrës për kalkulim të materialitetit më së shumti varet nga
gjykimi dhe eksperienca e personit që përcakton apo kalkulon e zakonisht këtë e
perckaton menaxheri i auditimit apo personi përgjegjës për atë projekt auditues. Mirëpo
përsëri qështja e përcaktimit të metodës për kalkulim të materialitetit dhe vetë
materialiteti përsëri nuk i ik frazës së njohur për auditorët dhe kontabilistët “ çdo gabim
10

www.en.wikipedia.org

23

apo mashtrim është material nëse aj gabim ndikon në ndryshimin e gjykimit

të

pasqyrave financiare nga përdoruesi i tyre”.

5.3. MOSTRA DHE PËRCAKTIMI I SAJ

Me rritjen e bizneseve, u rrit edhe numri i transaksioneve nëpër balancet e kontove të
ndryshme dhe si rezultat i kësaj lindi pamundësia kohore dhe kostoja e madhe e testimit
të të gjitha transaksione gjatë performimit të auditimit apo testimit të pasqyrave
financiare. Me lindjen e këtyre problemeve pjesë e testimeve të pasqyrave financiare u
bë edhe mostra. Pra përcaktimi i mostrës në procesin e testimit të pasqyrave financiare
nevoitet për shkak të pamundësisë praktike dhe materiale të testimit të 100% të
transaksioneve në regjistrat e klientëve.
Nga kjo nevojë për mostrën dhe përcaktimin e saj, lind edhe një rrezik së bashku më to i
quajtur risku i mostrës apo mostrimit. Risku i mostrës është risku i cili mund të vie nga
gjykimi jo profesional apo jo i duhur i auditorit ndaj mundësisë së gabimeve materiale
në një grup transaksionesh apo në një konto të pasqyrave financiare. Risku i mostrës
ulet me rritjen e madhësisë së mostrës, prandaj madhësia e mostrës përcaktohet përmes
materialitetit dhe populacionit (madhësisë) të kontos apo grupit të transaksioneve.
Koncentrimi i rrezikut të mostrimit duhet të shkojë në disa nga rreziqet kryesore që
vijnë nga mostrimi:
•

Rreziku i pranimit të të dhënave të pasakta: në këtë rastë mostra mbështet
konkluzionin se llogaria nuk përmban gabime materiale, kur në realitet llogaria
përmban gabime materiale.

•

Mos pranimi i të dhënave të nevojshme: në këtë rast mostra nuk mbështet se
llogaria nuk përmban gabime materiale, kur në fakt realisht llogaria nuk ka
gabime materiale.
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Përpos këtyre dy risqeve, gjykimi duhet të jetë i koncentruar edhe në vlerësim, që mund
të jenë dy lloje të rreziqeve11:
•

Rreziku i vlerësimit të lartë: në këtë rast gjykuesi i ka vlerësuar më lartë se
ç’është e nevojshme, nivelin e kontos në fjalë në funksionin e saj normal
operativ të kompanisë.

•

Rreziku i vlerësimit të ulët: në këtë rast kemi të bëjm më gjykim më të ulët se
niveli i zakonshëm i kontos në funksionin e saj operativ.

Egzistojnë dy mënyra për përcaktimin e mostrës, mënyra statistikore dhe mënyra jo
statistikore. Mënyra statistikore e përcaktimit të mostrës na jep tri përparësi:
maksimalizon produktivitetin e auditorit duke shpenzuar shumë pak kohë në disejnimin
e mostrës, matë mjaftueshmërinë e provave të marra gjatë procesit të auditimit, dhe
analizon rezultatet. Mënyra statistikore e përcaktimit të mostrës lejon auditorin që të
matë rrezikun që është duke u testuar dhe i lejon që ta zbres atë deri në një nivel të
dëshirueshëm apo të lejuar. Mënyra jo statisitikore e përcaktimit të mostrës është një
mënyrë kur rëndësia e gjykimit të kujdesshëm dhe profesional është më se e nevojshme,
gjatë përcaktimit të mostrës me këtë metodë në gjykimin profesional të auditorit luajn
rol shumë faktorë si përvoja e auditorit, eksperienca në atë fushë të industrisë,
bashkëpunimi me klientin, etj. Edhe pse të dyja metodat gjenë përdorim praktik në jetën
reale e rëndësishme është që me cilëndo metodë të përcaktimit të mostrës auditori të
merrë të dhëna të mjaftueshmë për testimin e pasqyrave financiare pasiqë në profesionin
e auditorit çdo punë që nuk është majftueshëm e testuar është 0% e perfunduar, ndërsa
mjaftueshmërinë e mostrës e percaktojnë shumë faktorë të cilët duhet analizuar me
kujdes gjatë disejnimit të mostrës.

11

www.en.wikipedia.org
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Figura 2. Monetary Unit Sampling në excel.
Programi softuerik i cili gjenë përdorim praktik në përcaktimin e mostrës është
programi i quajtur MUS ( Monetary unit sampling) ndryshe i njohur edhe si PPS (
probability proportion to size)12. Mënyra se si ky softuer punon është shumë i thjeshtë
si koncept, qëllimi i këtij programi është që çdo dollar apo euro apo çfarëdo valute e
përdorur në transaksion të paraqet në vete një njësi mostre apo të mostrimit. Pra nëse
kemi të bëjmë me një transaksion prej 50 euro të paraqiten si 50 njësi mostre.

12

Marie Loughran How does MUS works – Shtator 2010
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5.4. SHEMBUJ SE SI TË TESTOHEN KONTO TË
NDRYSHME

Edhe pse për nga parimi bazë, të gjitha testimet e të gjitha kontove janë të njejta pra për
nga përcaktimi i çështjeve madhore si p.sh materialiteti, përcaktimi i mostrës, kuptimi i
procesit etj, prapë se prapë testimet dallojnë nga njëra tjetra p.sh për disa konto duhet të
hetohen aktivietet pasuese, për disa të tjera duhet të krahasohen me llogaritjet e pritura
nga auditori apo për disa të hetohen datat e transaksioneve. Që të shpjegohet vecmas
mënyra e testimit për secilën konto është e pamundur pasiqë në realitet egziston një
numër shumë i madh i llojeve të kontove, atëherë un do të shpjegoj se si testohen vetëm
disa nga kontot ku gabimet në to mund të jenë me shuma materiale, pra në kontot ku
testimi është më kompleks dhe ku gjinden zakonisht më së shpeshti në jetën reale
gabime materiale.
Testimi i listës së pagave
Lista e pagave edhe pse si pjesë përbërëse e kontos së shpenzimeve
administrative, për shkak të kompleksitetit të saj të ndërlidhur ligjor dhe kontabël
testohet veçmas prej shpenzimeve tjera administrative. Për të testuar listën e pagave nga
klienti, duhet të kërkohet së pari lista e pagave nga sistemi zakonisht e njohur me emrin
Payroll. Pasi që të mirret Payrolli ndamas për secilin muaj, shumat e secilit muaj
krahasohen me shumat e njohura në sistemin kontabël si shpenzime të pagave nëse janë
të barabarta, përpos krahasimit të këtyre shumave gjithashtu është me rëndësi të madhe
që të shiqohet edhe për gabimet akruale pasiqë kjo konto është e njohur edhe për
gabimet akruale që janë të zakonshme tek klientët. Pas krahasimit të bruto, shumave nga
klienti kërkohen edhe formularët e pagesave të taksave dhe pensioneve të mbajtura në
burim për punëtorët. Shumat e këtyre formularëve krahasohen me shumat e futura në
sistem, por është e preferueshmë që këto shuma të krahasohen edhe me llogaritjet e
auditorit për saktësi. Pas këtyre krahasimeve shiqohen pagesat e egzekutuara për këto
paga, pra kërkohen dokumentimi i shpenzimeve të pagave çoftë në mënyrë elektronike
apo edhe payslipi bankar. Nëse të gjitha këto veprime rezultojnë si të rregullta atëherë
kalojmë tek testimi i detajeve. Tek testimi i detajeve hynë në punë përcaktimi i mostrës
pra përcaktohen si mostër disa nga punëtorët dhe hetohen. Për mostrat e përcaktara
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kërkohen kontratat e punës nga klienti që të shiqohen nëse janë aktive, mënyrat se si u
janë llogaritur rrogat a rezultojnë të rregullta si përcaktimi në kontratë p.sh orët jashtë
orarit apo punët shtesë etj. Nëse gjithqka rezulton e rregullt pra çështjet ligjore janë në
rregull dhe diferencat janë 0 apo shuma jo materiale atëherë ky balanc i kësaj kontoje
rezulton si real mirëpo nëse kemi diferenca materiale apo gabime ligjore atëherë
auditori propozon ndryshimet e duhura për klientin, në mënyrë që të vihen deri tek
rregullimet ku shumat do të tregonin gjendje reale në këtë konto. Së fundmi pas të gjitha
këtyre veprimeve auditori kopjon dokumentat e përdorur i referon ato dhe testimi i listës
së pagave konsiderohet i mbyllur.
Testimi i parasë (keshit dhe ekuivalentëve të tij)
Testimi i gjendjes së parasë në arkë dhe në bankë ne fund vitë është një çështje
pak më e ndijëshme. Në këtë situatë edhe pse përcaktohet materialitetit mendohet që tek
testimi i keshit diferencat duhet të jenë shumë te vogla ose 0 varësisht nga madhësia e
shumës së kontos. Për të testuar keshin dhe ekuivalentët e tij në fundvit nga klienti së
pari duhet të kërkojmë gjendjet bankare më 31 dhjetor dhe raportet e numërimit të
keshit, shumat e këtyre i krahasojmë me shumat e futura në sistem dhe gjurmojmë
diferenecat. Mirëpo edhe nëse nuk gjinden diferenca atëherë nuk do të thotë që gjdo gjë
është në rregull pasiqë gabimi më i njohur në këtë lloj kontoje në praktikë është shkrirja
e mbitërheqjes bankare ( Overdraft ) në të. Shpesh herë tëk klientët bilanci negativ i
mbitërheqjes gjindet tek keshi dhe ekuivalentët e tij e jo tek kontot e huazimeve
afatshkurta. Nëse edhe kjo gjë është në rregull atëherë, në raportet e numërimit të keshit
nëpër arka shiqohen për nënshkrimet e anëtarëve të komisionit dhe nëse as këtu nuk
gjinden gabime atëherë testimi llogaritet i mbyllur pas dokumentimit.
Testimi i shpenzimeve operacionale
Testimi i shpenzimeve operacionale apo ndryshe injohur si OpEx testi, është
testim ku rënëdësi të madhe i ipet përcaktimit të mostrës, mirëpo një gjë që duhet
mbahet në mend para se të filloj përcaktimi i mostrës duhet të përjashtohen disa
shpenzime nga testmi të cilat shkojnë në testime veçmas, p.sh nga testmi përjashtohen
shpezimet e qerasë pasiqë qeraja testohet ndamas, poashtu përjashtohen shpenzimet e
auditit nëse auditori i vitit të kaluar keni qenë ju, shpenzimet e pagave përjashtohen për
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testim të ndarë etj. Pas përjashtimit të këtyre transaksioneve atëherë përcaktohet mostra.
Për mostrat e caktuara kërkohen faturat dhe shumat e këtyre shpenzimeve krahasohen
me shpenzimet e futura në sistem nëse çdo gjë është në rregull atëherë bëhet
dokumentimi dhe mbyllet fajlli i testimit.
Testimi i qerasë
Qeraja zakonisht nuk është një konto ku gjinden gabime për shkakë të shumave
materiale mirëpo problemet e zakonshmë në këtë rast janë problemet ligjore të
kontratave. Testimi i qerasë fillon duke kërkuar analitikat e shpenzimeve të qirasë nga
klienti. Këto analitika krahasohen me pagesat e bëra tek qeradhënësi dhe nëse nuk kemi
diferenca materiale atëherë llogaritet edhe tatimi i mbajtur në burim. Këto llogaritje
krahasohen me pagesat e bëra për tatim të mbajtur në burim për qera, këto pagesa
kërkohen nga klienti që zakonisht janë një paymentslip bankar dhe një formular i
Administratës tatimore, dhe nëse nuk kemi as këtu diferenca atëherë shkojmë tek
kontrollimi i kontratave, ku në këtë rastë është shumë më rënëdsi që çdo qeramarrës të
ketë kontratë me klientin për qera në shumën që i egzekutohet çdo muaj dhe po ashtu
normalisht është e rëndësishme që këto kontrata të jenë aktive pra të kontrollohet edhe
për datat. Nëse çdo gjë përsëri është në rregull atëherë bëhet dokumentimi dhe mbyllet
testimi.
Testimi i llogarive të arkëtueshme
Llogaritë e arkëtueshme janë një çështje më komplekse për tu testuar. Për të
filluar testimin e llogarive të arkëtueshme nga klienti kërkojmë të gjitha kartelat e
blerësve. Pasi të mirren kartelat e blerësve ato shikohen nga auditorët për gjendjen e
tyre. Të gjitha pagesat e bëra nga furnitorët preferohet që të hetohen në gjirollogarinë
bankare, mirëpo çështja më interesantë në këtë lloj testimi është që këtu kërkohet edhe
shiqimi i aktiviteteve pasuese me blerësit pra hetohen edhe pagesat e bëra pas mbylljes
së vitit fiskal. Aktivitetet pasuese hetohen për të gjithë blerësit të cilët kanë pasur
balanca të hapura pra jo 0, dhe nëse ka pasu lëvizje pozitive pra pagesa atëherë
konstatohet që është në rregull, mirëpo nëse kemi të bëjmë më klient të cilët ka kaluar
një kohë e gjatë pa kryer ndonjë pagesë atëherë auditori i preferon klientit për metodat
provizonuese të borgjit të keq. Njejtë si llogaritë e arkëtueshme bëhet edhe testimi i
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llogarive të pagueshmë vetëm se në rastin e llograive të pagueshme testohen kartelat e
furnitorëve.

Testmi i TVSH-së
Tatimi mbi vlerën e shtuar për tu testuar kërkon pak eksperiencë më të madhe
pasiqë në këtë rastë nevoiten edhe kalkulimet profesionale. Që të fillojë testimi i TVSHsë auditori kërkon nga klienti librin e blerjeve dhe librin e shitjeve për çdo muaj si dhe
formularët e TVSH-së së bashku me pagesat bankare. Nga libri i blerejve dhe i shitjeve
llogaritet TVSH-ja dhe shumat e llogaritura krahasohen me shumat në formularët e
TVSH-së të deklaruara nga klienti nëse këtu nuk kemi diferenca atëherë shiqohen
pagesat bankare për shumat dhe nëse janë të paguara brenda datave të kërkuara me ligj
nëse edhe këtu është çdo gjë në rregull atëherë bëhet dokumentimi dhe mbyllet testimi.
Testimi i Invertarit
Që të testohet invertari, është e domosdoshme prezenca e auditorit gjatë
numërimit të invertarit të klientit në fund të vitit. Kjo ndodh pasiqë auditori duhet të
hetojë nëse invertari është i vendosur siç kërkojnë standardet dhe nëse numërimi bëhet
si duhet. Që të filloj testimi i invertarit së pari mirren raportet e numrimit të invertarit të
cilat duhet të jenë të nënshkruara nga komisioni i numrimit ku zakonisht pjesmarrës
është edhe njëri nga auditorët, shumat e raportit të numërimit krahasohen më shumat e
sistemit për diferenca, shpesh herë ndodhë që të ketë diferenca tek produktet që nuk
kanë vlerë të madhë mirëpo kanë sasi të madhe dhe kjo nuk është ndonjë gabim material
e rëndësishme është që të mos ketë diferenca ku vlera është materiale, nëse nuk ka
diferenca me shuma materiale atëherë bëhet dokumentimi dhe mbyllet testimi.
Testimi i Akrualeve
Kontabiliteti akrual është një pozicion në pasqyra financiare ku kontabilistët e pa
provojë bëjnë shpesh herë gabime. Tek testimi i akrualeve

merren shpenzimet e

përmuajshme sic janë: interneti, rryma, uji, komunalet etj, dhe shiqohen datat e hyrjes
në sistem sepse sic e dimë p.sh shpenzimet e rrymës për muajin mars faturohen dhe
dërgohen në muajin prill mirëpo kontabilitetit akrual kërkon që shpenzimet të njihen në
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periudhën në të cilën janë bërë dhe jo në të cilën janë faturuar. Pra në këtë testim nuk
testohen shumat mirëpo datat e inputit, nëse kemi gabime akruale kërkojmë nga klienti
ndryshime të politikave dhe praktikave kontabël pra përdorim të kontabilitetit akrual,
ndërsa nëse nuk ka atëherë bëhet dokumentimi dhe mbyllet testimi.

Testimi i kredive
Kreditë janë të lehta për tu testuar dhe pothuajse të njejta si qeraja. Nevoiten
kontrata e kredive që të filloj testimi, dhe në bazë të kontratës disejnohet testimi, të
dhënat e kontratës krahasohen me ato të sistemit dhe kërkohen diferenca nëse
egzistojnë. Poashtu është e rëndësishme të kontrollohet edhe orari i pagesave të kësteve
nëse është i rregull siç kërkohet me marrëveshje. Nëse është në rregull çdo gjë atëherë
bëhet dokumentimi i kontratave të kredive dhe mbyllet testimi.
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6.

DISKUTIME DHE PËRFUNDIME

Pas shtjellimit të kësaj teme në këtë studim,u arrit që të kuptohet se rëndësia më e
madhe para testimit të pasqyrave financiare shkon tek kuptimi i entitetit, përcaktimi i
mostrës dhe definimi i materialitetit. Në Kosovë krijimi i këtyre tri pikave nuk është
problem mirëpo problemet lindin gjatë procesit të testimit pasiqë auditimi në tërësi si
proces është proces i ri në Kosovë pranadaj mos provoja e bënë të veten. E rëndësishme
është që të punohet edhe më tepër në kuptimin e rolit të auditorit pasiqë në vend ende
nuk është i definuar qartë për masën e gjerë se çfarë roli ka auditori, puna e tij kuptohet
si inspektor dhe këtu hasin problemet gjatë procesit të kuptimit të entitetit dhe proceseve
të tij.
Që të jetë procesi i testimit të pasqyrave financiare apo edhe procesi i auditimit në
tërësi sa më profesional dhe rezultatet e tij të jenë sa më profitabile për kompaninë është
e rëndësishme që të implikohen sa më shumë pronarët e kompanive në këtë proces pra
ata duhet që tu jepin akses ende më shumë në informatat e kompanisë e të mos
rezervohen për auditorët dhe poashtu firmat auditese në Kosovë të krijojnë një
reputacione besueshmërie sa më të madhe, që rezultati i kësaj pune do të ishtë një
proces testimi të pasqyrave financiare në mënyrën më moderne dhe profesionale të
mundshme.
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